University for Business and Technology in Kosovo

UBT Knowledge Center
Theses and Dissertations

Student Work

Spring 6-2020

BLLOK URBAN TURISTIK/ VILLAT
Era Gashi
University for Business and Technology - UBT

Follow this and additional works at: https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd
Part of the Architecture Commons

Recommended Citation
Gashi, Era, "BLLOK URBAN TURISTIK/ VILLAT" (2020). Theses and Dissertations. 2663.
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/etd/2663

This Thesis is brought to you for free and open access by the Student Work at UBT Knowledge Center. It has been
accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UBT Knowledge Center. For
more information, please contact knowledge.center@ubt-uni.net.

Bartës Privat i Arsimit të Lartë
KOLEGJI UBT
Programi për Arkitekturë dhe Planifikim Hapsinorë

BLLOK URBAN TURISTIK/ VILLAT

Shkalla Bachelor

Era Gashi

Qershor / 2020
Prishtinë

Bartës Privat i Arsimit të Lartë
KOLEGJI UBT
Programi për Arkitekturë dhe Planifikim Hapsinorë

Punim Diplome
Viti akademik 2016 – 2017

Era Gashi
BLLOK URBAN TURISTIK/ VILLAT

Mentori: Dr.Sc.Binak Beqaj

Qershor / 2020

Ky punim është përpiluar dhe dorëzuar në përmbushjen e kërkesave të
pjesshme për Shkallën Bachelor

ABSTRAKTI
Shtëpiza malore është fillimisht një term për një ndërtesë relativisht të vogël, shpesh e
shoqëruar me një më të madhe.
Strehimi i referohet marrjes me qira të një banese të shkurtër. Njerëzit të cilët udhëtojnë dhe
qëndrojnë larg shtëpisë për më shumë se një ditë kanë nevojë për strehim për gjumë, pushim,
ushqim, siguri, strehim nga temperaturat e ftohta ose shiu, ruajtja e bagazheve dhe qasja në
funksionet e zakonshme shtëpiake. Strehimi është një formë e ekonomisë së ndarjes.

Strehimi bëhet në një hotel, motel, bujtinë, shtëpizë malore ose shtëpi private (komerciale,
d.m.th. një shtrat dhe mëngjes, shtëpi pritjeje me qira, pushime, ose jo-komerciale, si në
shtëpi të caktuara ose në shtëpinë e miqve), në një tendë, (shpesh në një vend kampingu).
Strehimet mund të jenë vetë-furnizim ushqimi, me anë të të cilave nuk sigurohet ushqim, por
objektet e gatimit janë në dispozicion.
Strehimi ofrohet nga një pronar i pasurive të patundshme ose një pronë e qirasë, përfshirë
industrinë e hotelerisë, industrinë e mikpritjes, besimet e investimeve të pasurive të
patundshme dhe shtëpitë e pronësisë.
Strehimi mund të lehtësohet nga një ndërmjetës, siç është një uebfaqe udhëtimesh.

Për të qenë një shtëpi e mirë duhet të jetë në përputhje me disa funksione themelore.
Të jetë një mjedis funksional dhe shëndetësor për ata që jetojnë në të.
Brenda shtëpisë duhet të mbrohet nga era, të ftohtit, nxehtësia, rëra e shiut dhe pluhuri.
Ka shumë mënyra për të ndërtuar një shtëpi. Shtëpitë ndryshojnë në varësi të vendndodhjes
së tyre; ato ndryshojnë për shkak të dallimeve kulturore dhe gjithashtu për shkak të burimeve
lokale të disponueshme për t'i krijuar ato. Në vendet e ftohta shtëpitë duhet të jenë më
kompakte dhe të kenë mure të trasha dhe dritare të vogla për t'i rezistuar të ftohtit, ato
gjithashtu kanë sisteme ngrohjeje. Në vendet më të nxehta shtëpitë janë ndërtuar nën nivelin e
tokës, në mënyrë që toka t’i mbajë të freskët gjatë ditës, ata gjithashtu kanë oborret qendrore
për të krijuar hije nga dielli. Zonat pyjore shtëpitë janë bërë nga druri, malet ato janë bërë prej
guri, në zonat me argjilë ato janë bërë nga tulla.

Fjalët kyqe : ndertesat e banimit, shtëpizat, arkitektura, analiza, dizajni, funksioni.
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ABSTRACT
Lodge is originally a term for a relatively small building, often associated with a larger one.
Lodging refers to the renting of a short-term dwelling. People who travel and stay away from
home for more than a day need lodging for sleep, rest, food, safety, shelter from cold
temperatures or rain, storage of luggage and access to common household functions.
Lodging is a form of the sharing economy.

Lodging is done in a hotel, motel, hostel, inn or hostal, a private home (commercial, i.e. a bed
and breakfast, a guest house, a vacation rental, or non-commercially, as in certain homestays
or in the home of friends), in a tent, caravan/campervan (often on a campsite). Lodgings may
be self-catering, whereby no food is provided, but cooking facilities are available.
Lodging is offered by an owner of real property or a leasehold estate, including the hotel
industry, hospitality industry, real estate investment trusts, and owner-occupancy houses.
Lodging can be facilitated by an intermediary such as a travel website.

To be a good house it must comply with a few basic functions.
Be a functional and health environment for those that live in it.
Inside of the house one must be protected from wind, cold, heat, rain sand and dust.
Houses vary according to their location; they change due to cultural differences and also due
to the local resources available to create them. In cold places houses must be more compact
and have thick walls and small windows to resist the cold, they also have heating systems. In
the hottest places the houses are built below ground level so that the earth keeps them cool
during the day, they also have central courtyards to create shade from the sun. The forest
areas the houses are made from wood, en the mountains they are made from stone, in areas
with clay they are made from brick.

Key words: housing building, lodges, architecture, analysis, design, function.
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MIRËNJOHJE / FALENDERIME
Falenderoj familjen time për mbështetjen dhe kujdesin e pakushtezuar, te cilet me japin motiv
dhe perkrahje gjithmonë.

Falenderoj Profesorin/Mentorin e lëndës Dr.Sc.Binak Beqaj për të gjitha informacionet e
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Falenderoj shoqërinë, kolegët dhe të gjithë miqët e mi të cilët ishin në krah meje gjatë gjithë
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1.HYRJE
Shtëpiza malore është një ndërtesë shpesh fshatare e përdorur si vendbanim ose strehim i
përkohshëm, ku udhëtarët qëndrojnë gjatë një kohe të caktuar.
Një shtëpizë gjithashtu mund të jetë një kasolle në pyll; si një han, zakonisht është një
strehim i përkohshëm.Shtëpiza është gjithashtu një folje, që do të thotë të qëndrosh
përkohësisht, ose t’i japësh dikujt një vend për të qëndruar.
Sot termi "shtëpizë" shpesh përdoret për pronat e qirave të pushimeve.
Një shtëpizë është një shtëpi e zbukuruar për pushime.
Në gadishullin Italian qysh nga antikiteti dhe përsëri më vonë gjatë Renesancës, ideja e një
shtëpie të ndërtuar larg nga qyteti në një shtrirje natyrale, e ka tërhequr imagjinatën e
patronëve të pasur dhe arkitektëve. Përderisa forma e këtyre strukturave ka ndryshuar me
kohë dhe lokacioni i tyre është bartur në rrethina të qyteteve por edhe në lokacione urbane në
shtrirje me kopshte, parimi thelbësor i dizajnit ka mbetur në ekspresionin arkitektural të një
shtrirje idilike për aktivitete kulturore dhe tërheqje shpirtërore në një strehë banimi larg nga
qyteti. Pas Renesancës, vila u shfaq përtej kontekstit Italian si një formë arkitekturale e
ripërtërirë dhe e riimagjinuar përmes Evropës Perëndimore dhe pjesëve tjera të botës të
influencuara nga kultura Evropiane.
Në të folurën moderne, termi “shtëpizë” mund t'i referohet rezidencave / shtëpive të tipeve
dhe madhësive të ndryshme, të rangut të vilave dyshe suburbane “gjysme të pavarura” dhe
rezidencave në kontekstin urban. Sot, ndryshimet e vazhdueshme dhe konceptet e
ripërtëritura të stilit të jetesës së njerëzve sjellin dhe krijojnë gjithnjë e më tepër nevoja për
kualitetet e përgjithshme të banimit. Për më tepër kërkesat për shtëpizat dhe rezidenca kanë
marshuar drejtë sferës së dimensionit psikologjik dhe kulturor. Si rrjedhojë edhe ka lindur një
trend i ri dizajni dhe kërkesa të reja për qasjen ambientale, organizimin e kthinave,
përzgjedhjen e materialeve dhe konceptin e dizajnit. Kjo qasje rezulton në krijimin e
hapësirave më natyrale për banim dhe më të përshtatshme duke përdorur gjuhën më natyrale
dhe më të pastër të dizajnit, duke u dhëne atyre një shpjegim të kapshëm dhe të gjallëruar të
konceptit të dizajnit arkitektonik në faktin se ndërtesat lindin me qëllimin për t'u shërbyer
njerëzve.
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1.1 Historiku i zhvillimit të shtëpizave
Shtëpizat si objekte ekskluzive - individuale / familjare të banimit janë ndër ndërtesat
arkitektonike që kanë pësuar me së shumti ndryshime kuptimore, strukturale, kulturore,
kontekstuale e qasje ambientale, në këtë kuptim edhe termi “shtëpizë” është përdorur në
mënyra të ndryshme në kohë dhe hapësirë. Influencat e ndryshme gjatë historisë kanë bërë që
shumë nga karakteristikat e shtëpizave të ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme, mirëpo
edhe disa karakteristika të tyre të lashta të ruhen ende në disa regjione, gjerë në ditët e
sotshme.
Shtetet / perandoritë të cilat kanë sunduar më kohë të gjatë pjesë të mëdha të botës po ashtu
kanë pasur edhe shtresën e pasur/ elitare e cila edhe ka komisionuar ndërtimin e disa prej
shtëpizave më impozante që kanë lenë gjurmë në historinë e artit, arkitekturës dhe kulturës së
përgjithshme.
Në gadishullin Italian qysh nga antikiteti dhe përsëri më vonë gjatë Renesancës, ideja e një
shtëpie të ndërtuar larg nga qyteti në një shtrirje natyrale, e ka tërhequr imagjinatën e
patronëve të pasur dhe arkitektëve. Përderisa forma e këtyre strukturave ka ndryshuar me
kohë dhe lokacioni i tyre është bartur në rrethina të qyteteve por edhe në lokacione urbane në
shtrirje me kopshte, parimi thelbësor i dizajnit ka mbetur në ekspresionin arkitektural të një
shtrirje idilike për aktivitete kulturore dhe tërheqje shpirtërore në një strehë banimi larg nga
qyteti. Pas Renesancës, shtëpiza u shfaq përtej kontekstit Italian si një formë arkitekturale e
ripërtërirë dhe e riimagjinuar përmes Evropës Perëndimore dhe pjesëve tjera të botës të
influencuara nga kultura Evropiane.

Termi shtëpizë i destinohet llojeve të shumta të strukturave të cilat ndajnë në vete një shtrirje
natyrale apo qëllim agrar. Të përfshira në arkitekturën e vilës mund të jenë struktura të
punëtorive të dedikuara fermës, të referuar si villa rustica, si dhe kuartiri i banimit, apo villa
urbana. Vila së këndejmi duhet më së shumti të kuptohet si një etiketim apo identitet që
përfshinë pjesë të shumta të veçanta, ndonjëherë të ndërlidhura apo të varura me njëra tjetrën
e në raste tjera të ndara nga një kompleks arkitektural më i madh. Në vend të një imazhi të
fiksuar ndodhet një ambient arkitektural i cili mishëron një jete ideale, apo villeggiatura.
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1.1.1 Klasifikimi i shtëpizave sipas zhvillimit kronologjik/historik
Në aspektin e zhvillimit kronologjik / historik të shtëpizave në kohë dhe hapësirë, si radhitje
me karakteristike mund të vejmë në pah:
- Shtëpiza romake
- Shtëpiza klasike / neoklasike
- Shtëpiza e renesancës · Shtëpiza moderne
- Shtëpiza postmoderne dhe bashkëkohore
Banimi Romak mund te ndahen në katër klasa: pallati, vila, domus dhe insulea. Në
arkitekturën e lashtë Romake një Vilë ishte fillimisht një shtëpi fshati e ndërtuar për elitën.
Ekzistonin disa lloje / tipe të vilave të cilat dallonin për nga konteksti, karakteri dhe mënyra e
shfrytëzimit:
- Shtëpiza urbana, e cila ishte e vendosur në kontekst urban dhe me lehtësi mund të arrihej
nga

Roma apo ndonjë qytet tjetër,

- Shtëpiza suburbana, paraqiste ndërtesë me karakter me të theksuar të pallatit – palazzetto,
- Shtëpiza rusticae, prona e shtëpisë-fermë e cila në mënyrë të theksuar ishte e banuar nga
shërbëtoret të cilët kujdeseshin për pronën, ndërsa vila vete me gjasë përdorej nga pronaret
vetëm ne sezone të caktuara. Vila romake rusticae më vonë u bë versioni i parë i asaj që do të
quhej si plantacion. Si vila nuk kategorizoheshin domus, shtëpitë e qytetit për elitën dhe
klasën e privilegjuar; dhe insulae, blloqet me ndërtesa apartamentesh për pjesën tjetër te
popullatës – plebsin.
- Shtëpiza mbretërore / perandorake, karakterizohen me madhështi dhe zakonisht
vendoseshin në pjesët e freskëta dhe piktoreske ku romaket e pasur i iknin diellit përvëlues të
verës. Shembull mjaft përfaqësues për këtë lloj të vilave është Villa Adriana e cila paraqiste
një kompleks të mbi 30 ndërtesave që mbulonin një sipërfaqe prej së paku 1 km2. Kompleksi
përfshinte pallate, banje termale të shumta, teatro, tempuj, librari, sallone solemne, si dhe
kuartetet për shërbyes, skllevër, etj.
- Shtëpiza e renesancës Në shek. 14 dhe 15 në Itali, Vila prapë kishte domethënien e një
shtëpie fshati, sikurse janë vilat e para të Mediçive. Me 1450 Giovanni de Mediçi filloi
ndërtimin e Vila Mediçit ne kodrinën e Tuskancës, me gjasë vila e parë e krijuar ndër
8

udhëzimet e Leon Batista Albertit, i cili teorizoi tiparet e një ideje të re për vilat në
përmbledhjen e tij De re aedificatoria. Nga Tuskanca ideja e Viles u përhap në tërë Italinë
dhe Evropën. Karakteristik dalluese e këtyre vilave ishte se ato trajtoheshin ne lidhje
fondamentale dhe estetike me ambientin e jashtëm, me pamje në peizazhin bujqësor, kopshtet
peizazhore dhe natyrën në përgjithësi.
- Shtëpiza klasike / neoklasike vilat neoklasike, si vazhdim i klasicizmit grek dhe romak janë
mishërim i identiteteve të ndara të secilit element arkitektonik të derivuara dhe inspiruar nga
format, stilet dhe parimet klasike (muret, shtyllat, arkitrajet, kornizat, portikot, etj)
- Shtëpiza moderne Pasqyrojnë tendencat konceptuale, materiale, sociale e kulturore të shek.
20 e këndej. Vilat moderne janë mishërim i ideve të reja në arkitekturë e më gjerë, një
proklamim i thjeshtësisë dhe pastërtisë së formave, linjave, proporcioneve dhe materialeve,
po ashtu edhe ndërlidhjes dhe organizimit e kthinave të ndryshme dhe ambientit të jashtëm.
- Shtëpiza postmoderne dhe bashkëkohore E parë si zhvendosje e arkitekturës moderne,
postmodernizmi tenton vendosjen e linjave lidhëse më të kaluarën në një kontekst
bashkëkohorë. Në këtë kontekst vilat postmoderne janë mishërim i tradicionalës dhe të
arriturave në teknik e teknologji, në aspektin e materialeve të reja, konstruksionit dhe
koncepteve strukturale e tektonike. Megjithatë, sot në shumë vende vilat bashkëkohore ende
koncipohen në frymën e parimeve të arkitekturës moderne me tendenca të theksuara nga
faktorët kulturor të stilit të jetës, faktorëve ekologjik dhe ekonomik. Sot termi “villa” shpesh
përdoret për pronat pushimore që jepen me qira. Në Britani të Madhe, termi përdorët për
shtëpitë e pavarura në destinacione të ngrohta.
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1.1.2 Klasifikimi i shtëpizave sipas stileve arkitektonike
Klasifikimi i shtëpizave sipas stileve arkitektonike ndahet në:
- Shtëpiza tradicionale
- Klasike
- Eklektike
- Moderne
· Postmoderne dhe bashkëkohore
Secili nga stilet ka formë ,koncept dhe kohë të ndryshme të ndërtmit ,duke filluar nga stili
klasik i ndërtimit deri tek modernja.

1.1.3 Llojet e shtëpizave për pushim

Shtëpiza për Pushim / Holiday Villas & Holiday Villages (si prona pushimore që jepen me
qira apo si prona private)

- Shtëpiza verimi- Shtëpi për verim / Cottages

- Kabinë pushimi - Shtëpizë për pushim / Cabins

- Shtëpiza luksoze për pushim / Luxury Holiday Villas (në Rezorte)
1.2.1 Shtëpizë verimi - Shtëpi për verim / “Cottage”
Shtëpiza për pushim janë mjaft të përhapura në Evropë, dhe destinacionet kryesore
përfshijnë: Spanjën, Francën, Gjermaninë, Greqinë dhe Turqinë. Ndërsa në SHBA, Florida,
Havai dhe Kalifornia janë destinacionet më të preferuara të Vilave për Pushim. Vilat për
pushim te tipit shtëpi për verim karakterizohen si ndërtesa të vogla dhe romantike. Atmosfera
e tyre duhet të mbisundohet nga rastësia, rehatia dhe sensacioni mikpritës, meqë qëllimi i tyre
është si vend relaksi dhe lirimi nga stresi dhe tensionet e jetës moderne, një “ikje” tek një
vend ku koha ec me ngadalë dhe kënaqësitë e thjeshta vlerësohen lartë. Lokacion i vilave për
verim janë ambientet me peizazhe piktoreske; plazhet, rrëpirat e maleve, në mes të drunjve,
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brigjeve të lumenjve, në mes te dunave të nxehta, e gjer te ambientet më urbane.

Figura 1. Villë verimi (burimi:moodle-ligjerata)

1.2.2 Kabinë pushimi - Shtëpizë për pushim / “Cabin”
Shtëpizat për pushim të tipit Kabinë cilësohen për qasjen e tyre të thjeshtë arkitekturale
shpesh edhe joformale, si nga ana e hapësirave minimale po ashtu edhe nga ana e materialeve
natyrale që në shumicën e rasteve janë rrethanore. Ndërsa sot një pjesë e tyre mund edhe të
parafabrikohen tërësisht dhe të integrohen në lokacionin e dëshiruara për pushim, gjë që
zvogëlon impaktin negativ në ambientin natyror. Për përzgjedhjen e një lokacioni i cili i
përmbush nevojat për një Vilë për pushim mund t'i referohemi listës së kritereve si në vijim:
1. Orientimi i lokacionit të përzgjedhur
2. Resurset në atë lokacion (p.sh. Uji)
3. Moti i lokacionit
4. Topografia e lokacionit
5. Qasja në lokacion
6. Kostoja e ndërtimit
7. Kostoja e mirëmbajtjes
8. Vegjetacioni
9. Fauna
10. Mundësitë për rekreim
11

Për nga lokacioni Vilat për pushim të tipit Kabinë mund të jenë:
- Kabina Bregdetare (për not, serf, zhytje, etj)
- Kabina në brigje liqeni apo lumi (peshkim, etj)
- Kabina të “Borës” (për skijim)
- Kabina të “Pyllit” (për alpinizëm)
- Kabina të “Shkrepave” në pyll
- Kabina të “Dunave”, etj.
Kabinat për pushim shpesh janë të organizuara brenda zonës së kampeve për pushim në
trajtën e kamp-shtëpizave.

Figura 2. Kabinë pushimi (burimi: moodle-ligjerata)
1.2.3 Shtëpiza për pushim – “Chalet” (për skijim dhe alpinizëm)
Një Chalet, e njohur po ashtu edhe si Swiss Chalet, paraqet një tipologji të shtëpisë, tipike
për regjionin Alpin në Evropë. E ndërtuar nga druri, me kulm dyujësh mjaft të gjerë dhe me
strehë të zgjatura anash dhe të thella para. Termi Chalet në aspektin burimor i referohej një
kasolleje bariu. Ndërsa etimologjia e saj rrjedh nga latinishtja, calittum që do të thotë strehë.
Shumë Chalet në Alpet Evropiane janë përdorur kryesisht si ferma sezonale për bagëtitë,
ndërsa gjatë muajve të dimrit mbeteshin të papërdorura. Me paraqitjen e biznesit të
ekskursioneve Alpine, Chalet u transformuan në shtëpi pushimi që shfrytëzoheshin nga
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entuziastet e skijimit dhe ecjes. Sot, në Amerikën e Veriut dhe shumëkund në botë, përdorimi
i termit Chalet mund të i referohet më shumë se një lokacioni të ngushtë malor. Termi Chalet
përdoret sot edhe për përshkrimin e shtëpive në komplekse të Rezorteve për pushim apo
pronave rezidenciale të pozicionuara në plazhe. Në Britani, termi Chalet përdorej për
përshkrimin e akomodimeve për fjetje në kampet për pushim të ndërtuara nga mesi i shek.
XX.

Figura 3. Kabinë pushimi Chalet (burimi: moodle-ligjerata)

1.2.4 Shtëpiza për pushim – “Bungalow”
Bungalow paraqet një tipologji të një shtëpie me domethënie dhe tipare specifike, të bartura
pastaj anë e kënd botës, ku edhe domethënia e fjalës ka marrë kuptime të ndryshme.
Zakonisht Bungelows janë shtëpi relativisht të vogla, por në raste tjera mund të jene edhe
komplekse më të mëdha dhe më luksoze. Termi Bungleow derivohet nga gjuha Hindi, banglā,
që do të thotë “Bengali”, term ky i përdorur veçanërisht për “shtëpi në stilin bengali”. Këto
shtëpi ishin tradicionalisht të vogla, të ndërtuara nga druri, njëkatëshe dhe me veranda të
gjera. Termi nga burimi i tij origjinal hyri me pas në anglisht. Për më tepër, sot Bungalows
paraqiten si shtëpi për pushim dhe rekreim në regjione turistike. Në Britaninë e Madhe,
Bungalows u benë mjaftë të njohura sidomos në periudhën në mes të dy Luftërave Botërore,
ku një numër i madh tyre u ndërtuan në Rezorte bregdetare.
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Figura 4. Kabinë pushimi Bungalow (burimi: moodle-ligjerata)

1.2.5 Shtëpiza luksoze për pushim / (Luxury Holiday Villas) në Rezorte
Rezortet janë komplekse për pushim që zakonisht pozicionohen dhe integrohen në ambiente
piktoreske natyrore, atraktive dhe me potenciale për aktivitete rekreuse, si në vise malore/
alpine, ishuj apo vende bregdetare, larg stresit dhe zhurmës së qyteteve. Këto komplekse kanë
hapësira rekreative, golf, tenis, lundrim, skijim, dhe notim, duke ofruar eksperienca
mbresëlënëse kënaqësie për klientët e vet, për t'i shtyrë ata që t'i vizitojnë prapë. Përpos
hapësirave të fjetjes të cilat mund të organizohen si Vila luksoze për pushim apo rezidenca,
ushqimit dhe rekreimit, Rezortet integrojnë edhe hapësira tjera, sikurse: salla konferencash,
salla për bankete, klube, librari, etj. Rezortet pothuajse gjithnjë bëjnë integrimin e resurseve
dhe potencialeve natyrore me formën e ndërtuar arkitektonike. Vilat në kuadër të Rezorteve,
në shumicën e rasteve janë pronë e cilat merret me qira apo rezervohet për numër të caktuar
të ditëve, sa zgjat pushimi, ngaqë këto Vila janë pjesë e komplekseve hoteliere për pushim –
Rezort hoteleve. Në raste tjera, Vilat për pushim mund të jenë zhvillime private në Rezorte
ku klientët e posedojnë dhe i menaxhojnë pronat e tyre individualisht në kuadër të kompleksit
për pushim. Vilat luksoze për pushim në Rezorte paraqesin mishërimin e pushimit dhe
rekreimit me vendin ku pozicionohen ato. Si rrjedhojë lokacionet e këtyre Vilave mund të
jenë të ndryshme gjë që ndikon drejtpërdrejt edhe në konceptimin arkitektural të këtyre
Vilave.
Rezortet me shtëpiza luksoze për pushim mund të jenë:
- Rezorte të Ujerave/ Banjeve Termale
- Rezorte Bregdetare
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- Rezorte Ishullore
- Rezorte në Brigje të Gadishujve
- Rezorte të Zhytjes
- Rezorte të Golfit
- Rezorte Malore / Alpine
- Rezorte te Skijimit
- Rezorte te Aplinizimit / Ekskursionit
- Rezorte të Savanave / Safari
- Rezorte të Shkretëtirave
- Rezorte Tropikale
Karakteristike e rezorteve bregdetare është se në shumicën e rasteve, Vilat për pushim ne
këto komplekse konceptohen në sistemin “Palafit” – të vendosura krejtësisht mbi ujë me anë
të pilonëve.

Figura 5. Villa luksoze per pushim (burimi: moodle-ligjerata)
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1.3 Materialet dhe konstuksioni i shtëpizave për pushim
Këto Shtëpiza duke pasur parasysh lokacionin e tyre, duhet të mishërohen me ambientin
natyror përfshirë këtu edhe materializimin e tyre me materiale rrethanore që do të thotë se
konstruksioni i tyre duhet të bëhet me materiale vendase sikurse: druri, guri, dheu, etj, qasje
kjo e cila do të ulte koston e ndërtimi po ashtu edhe impaktin negativ të këtyre objekteve në
lokacione të tilla. Ndërkaq përdorimi i materialeve sikurse betoni, tullat, metali dhe qelqi
duhet të bëhet me kujdes të veçantë në përputhje me “shpirtin” e vendit, duke mos ndikuar
negativisht në ambientin natyror.
Shtëpiza për pushim të tipit Kabinë të parafabrikuara Vilat e “paketuara” janë një zgjidhje e
cila mishëron teknologjinë e re dhe qasjen ndaj ambientit duke sjellë dizajnë arkitektonik
inovativ. Kabinat e parafabrikuara mund të jenë tërësisht të paragatitura, për rastet e Vilave
kompakte për pushim, ose në trajtën e komponentëve të “paketuara” të cilat pastaj montohen
në lokacion. Këta komponent mund të përbejnë hapësira të caktuara (mëvetësishme) të cilat
me kohën edhe mund të zgjerohen – duke shtuar hapësira tjera. Materialet dhe konstruksionet
e këtyre parafabrikateve mund të jenë të ndryshme, varësisht nga lokacioni dhe qasja
arkitektonike. Ndër më të zakonshmet janë parafabrikatet me teknika të ndryshme të
konstruktimit dhe përpunimit të drurit, sikurse panele druri, nga druri masiv, etj, pastaj nga
metali – alumini, pjesërisht nga betoni apo edhe nga materialet kompozite ekologjike.

1.4 Ndarja e shtëpizave sipas kompozicionit formal/hapësinor
Ndarja e shtëpizave sipas kompoziocionit formal/hapësinor ndahen në:
- Shtëpiza me formë të koncentruar dhe lineare
- Të kombinuar dhe të lirë / komplekse
- Gabarit të mbyllur – me oborr të brendshëm / patio/ atrium.

Trajta lineare-kompozite

Trajta e koncentruar

Trajta lineare
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Trajte e koncetruar

Trajte gjysem e mbyllur

Trajte lineare

Figura 6. Format e gabaritit (burimi: moodle-ligjerata)

1.4.1 Ndarja e shtëpizave sipas kompozicionit-konceptimi vertikal
Relacioni topografik i shtëpizave-reagimi ndaj vendit ndahet në:
- Trajtë e vendosur pjesërisht në tokë
- Trajtë e vendosur në tokë- specifike me lokacionin
- Trajtë e vendosur lehtësisht mbi tokë-konservim i lokacionit
- Trajta ndjek topografinë

Trajtë e vendosur pjesërisht në tokë

Trajtë e vendosur në tokë
Specifike me lokacionin

Trajtë e vendosur lehtësisht mbi tokë
Konservim i lokacionit

Trajta ndjek rrjedhën topografike të ekosistemeve
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Figura 7.Konceptimi vertikal i shtëpizave (burimi: moodle-ligjerata)

1.4.2 Metodologjia e konfigurimit hapësinor të zonave funksionale
Procesi i dizajnit arkitektural - Metodat e dizajnit ndahen në 3 zona:
- Zonen shoqerore
- Zonen e sherbimeve
- Zonen private

Figura 8. Diagrami me fluska (burimi: moodle-ligjerata)
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2. ANALIZAT E LOKACIONIT
Burimi apo Istogu, është qytet në Kosovë dhe ndodhet në rafshin e Dukagjinit dhe bënë
pjesë në regjionin e Pejës.
Istogu zë pozitën më veriore të Rrafshit te Dukagjinit. Merr frymë çlirshëm nga të gjitha anët.
Istogu ka nje siperfaqe prej 454 km2 , me 39,727 banorë dhe me dendesi 86,5 banorë/km2 .
Pjesa fushore është tokë e plleshme dhe përshkohet nga tre lumenj relativisht të mëdhenj për
kushtet e Kosovës. Lumi më i madh që kalon nëpër këto anë është Drini i Bardhë. Burimi i
këtij lumi krasik është ndër burimet më të mëdha në Kosovë, nga i cili rrjedhin 30 m3 ujë në
sekondë. Nga burimi i Lumit të Istogut, që ndodhet në afërsi të qytetit të Istogut, rrjedhin 3
m3 në sekondë, sa gjyma e këtij uji buron edhe nga burimi i Lumit të Vrellës. Pos këtyre
lumenjve, në kohë të shirave janë të pasur me ujë edhe lumenjtë më të vegjël,
si Bujena, Kujafçi, Shushica, Përroi i Studenicës e ndonjë përrua tjetër me burim krasik.
Fusha e gjerë që shtrihet ndërmjet këtyre lumejve është mjaft pjellore dhe me florë e faunë të
vrullshme dhe me klimë të kënaqshme, mezokontinentale që është e përshtatshme për
kultivimin e drithrave, të perimeve dhe të pemëve. Fusha shtrihet në kuotat më të ulta të
lartësisë mbidetare në Kosovë, vetëm afër 350-400 metra.

Figura 6. Parcela në raport me qytetin (burimi: hulumtimi)
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Ka pozitë të përshtatshme gjeografike per destinimin e sipërfaqes.
Lokacioni i përzgjedhur gjendet në komunen e Istogut, ka në afërsi burimin dhe pjesen e
shëtitores së burimit .
Nga burimi i Lumit të Istogut, që ndodhet në afërsi me parcellën e përzgjedhur, rrjedhin 3
m3 në sekondë, sa gjyma e këtij uji buron edhe nga burimi i Lumit të Vrellës.
Kjo përparësi i siguron ketij lokacioni ajër të pastër dhe zhvillim turistik.

Figura 9. Vendndodhja e lokacionit (burimi: hulumtimi)

2.1. Sipërfaqja e parcelës
Lokacioni i përzgjedhur ka sipërfaqe totale 12500 m2 .
Ajo zë një sipërfaqe deri në 125m nga ana gjatësore dhe 100m nga ana tërthore.
Sipërfaqja e perzgjedhur ka terren të pjerrët disnivel 5m, ku tek shtepizat ruajme pjerrtesine
ekzistuese,ndersa tek disa pjese te sheshit behet rrafshimi i terrenit.

Figura 10. Sipërfaqja e lokacionit ( burimi: hulumtimi )
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2.2. Ndikimet klimatike
Përmes luginës së Drinit të Bardhë edhe këndej rrahin rrymat e ngrohta të klimes mesdhetare.
Ndeshja e këtyre rrymave të ajrit me kreshtat e maleve të larta të Moknës ndoshta ka
kushtëzuar që në Istog të fryejë era më e fortë e veriut në Ballkan.
Me matjet e temperaturave prej vitit 1925 deri më 1940 është dëshmuar se në Istog muaji më
i ftohtë, me temperaturë mesatare 0,1 °C, ka qenë janari, ndërkaq muaji më i ngrohtë –
qershori, me temperaturë mesatare 22,2 °C. Kjo erë di të fryejë ndonjëherë me rrëmbim edhe
deri në 150 km në orë. Karakteristikë e kësaj ere të fortë është se frynë vetëm përgjatë rrëzes
së bjeshkëve dhe në thellësi të fushës nuk hyn më shumë se dhjetë kilometra.

Figura 11. Ndikimet klimatike ( burimi: hulumtimi )

2.3. Qasjet ne parcelë
Lokacioni ka qasje nga rruga kryesore qe e lidhe edhe me pjesen e shetitores.
Qasja eshte nga poshte gje qe e bene rrugen me te gjate deri tek lokacioni.
Rruga ekzistuese qe lidhet me parcellën është e pa shtruar dhe e bënë të vështirë qarkullimin
deri në atë pjesë.
Qasjet direkte janë të mundshme por vetëm nga rruga kryesore.
Qasja 1 dhe 2 jane me te pershtatshme per shkak se gjinden ne hyrje te parceles dhe rruga
eshte afer pjeses ku qasemi nga rruga kryesore.
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Figura 12. Qasjet në lokacion (burimi: hulumtimi)

2.4. Rrethina urbane
Lokacioni sa i perket rrethines ka nje vendndodhje periferike me te qete dhe me larg
objekteve. Afer lokacionit gjindet nje restaurant ekzistues dhe disa shtepi individuale.

Figura 13. Ndërtesat në afërsi të lokacionit (burimi: hulumtimi)
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3. HULUMTIMI
Hulumtimi është proces ,hulumtimi duhet planifikuar.
Hulumtimi është proces i cili ka të bëjë me mbjedhjen që ka të bëjë me mbledhjen dhe
shqyrtimin e informacionit, për të arritur në realizimin sa më të mirë dhe të sakt të këtij
punimi unë kam përdorur disa metoda.
Zakonisht përfshihen: veprimtaritë akademike, zbulimi dhe krijimi i ideve, pamjeve,
produkteve, artefakteve, këtu përfshihet dhe dizajni. Lidhet drejtpërdrejtë me nevojat e
ekonomisë, industrisë, tregtisë, sektorit publik, dhe privat .

Në shumë drejtime procesi i kërkimit shkencor është mjaft i thjeshtë. Në formen e tij më të
thjeshtë mund të mendohet me vetëm tre komponentë kryesorë:
- Pyetja/pyetjet;
- Procesi i hulumtimit/kërkimit shkencor;
-Përgjigjja ose përgjigjet.

Rëndësi ka edhe qasja pozitiviste në një hulumtim, që do të thotë:
-Të mbledhësh të dhëna sasiore;
-Të bësh matje ose prova laboratorike ose ...
-Të gjesh marrëdhënie shkakore midis aspekteve të ndryshme;
-Të përdorësh grupe të mëdha të dhënash dhe analiza statistikore për analizimin dhe
vërtetësinë e tyre ...

3.1. Metodologjia
Për të arritur deri tek realizimi i këtij punimi janë përdorur disa metoda hulumtuese:

-Metoda analitike
-Metoda e krahasimit
-Metoda e vrojtimit
-Metoda kuantitative –pyetësor
-Metoda e aplikimit të mjeteve softwerike-kompjuterit.
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Metodat hulumtuese të cilat kam përdorur më kanë ndihmuar në realizimin e një hulumtimi të
saktë. Të dhënat janë mjaft cilësore dhe rrjedhin nga hulumtimi në internet (Wikipedia,
google), nga literatura , etj
3.2. Raste studimore
-Kabinë pushimi - Shtëpizë për pushim / “Chalets”- është një lloj ndërtese ose shtëpie,
tipike për rajonin e Alpeve në Evropë. Eshtë bërë prej druri, me një çati të rëndë, butësisht të
pjerrët dhe vathë të gjerë, të mbështetur mirë, të vendosur në kënde të drejta në pjesën e
përparme të shtëpisë. Shumë chalets në Alpet Evropiane u përdorën fillimisht si ferma
sezonale për bagëtitë e qumështit, të cilat do të silleshin nga kullotat fushore gjatë muajve të
verës. Tufat do të jetonin në shtëpi dhe do të bënin gjalpë dhe djathë në mënyrë që të ruanin
qumështin e prodhuar. Këto produkte më pas do të merreshin, me bagëtinë, përsëri në luginat
e ulëta para fillimit të dimrit alpin. Shtëpi do të mbetet e mbyllur dhe e papërdorur gjatë
muajve të dimrit. Rreth shumë chalets ka kasolle të vogla pa dritare të quajtura mazota të cilat
u përdorën për të mbyllur sende me vlerë për këtë periudhë.

Figura 14.Shtëpizat Chalets (burimi:moodle) Figura 15.Shtëpiza Chalets(burimi:moodle)

-Kabinë pushimi - Shtëpizë për pushim / “Cabin”
Kabina të borës për skijim
Shtëpizat për pushim të tipit Kabinë cilësohen për qasjen e tyre të thjeshtë arkitekturale
shpesh edhe joformale, si nga ana e hapësirave minimale po ashtu edhe nga ana e materialeve
natyrale që në shumicën e rasteve janë rrethanore. Ndërsa sot një pjesë e tyre mund edhe të
parafabrikohen tërësisht dhe të integrohen në lokacionin e dëshiruara për pushim, gjë që
zvogëlon impaktin negativ në ambientin natyror.
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Figura 14.Shtëpizat Chalets (burimi:moodle)

Figura 15.Shtëpiza Chalets(burimi:moodle)

3.3. Metoda kuantitative - Pyetësor me qytetarët
Për një zhvillim turistik, afatgjatë dhe të qëndrueshëm rëndësi shumë të madhe kanë mendimet
e banorëve të qytetit të cilët me vullnetin më të madhë shprehin dëshirën të përgjigjen dhe të
japin idet e tyre rreth çështjes.Unë kam përdorur metodën kuantitative-pyetësor me qytetarë të
cilin kanë mar pjesë rreth 35 persona, prej tyre kalimtar të rastit, turist dhe banorë etj.
Pyetësori përmban 9 pyetje për të cilat kërkohet përgjigjje nga qytetarët.
Intervistimi i qytetarëve është bërë me datë 17.11.2019 në periudhën kohore nga ora 16:0018:00.

Pyetjet e parashturara u pritën shumë mire nga qytetarët dhe ata nuk hezituan të japin vërejtje
për gjendjen ekzistuese të asaj pjese, poashtu të japin ide të reja dhe kërkesa për zhvillimin
turistik dhe nevojën e ketij ndertimi.
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Tabela 1. Pyetësorë për qytetarët (burimi: hulumtimi)
Pyetësorë me qytetarë
Gjinia

M/F

Vendi:

Mosha:

Në përgjigjjet në vazhdim ju lutem zgjedhni njërën nga
Mesatarisht,Pak
përgjigjet:

Shumë,
Po, Jo

1. A ka komuna e Istogut hapesira per pushim ,sport dhe
rekreim?

… Po

2. Cili eshte modeli i preferuar i ndertesave per pushim?

.Hotel

… Jo

.Shtëpiza
3.Cfare lloji te shtepizave preferoni?

.Shtepize verimi
.Kabine pushimi
.Shtepiza luksoze

4. Deri ne sa persona preferoni te permbaje nje shtepize?

.2 persona
.mbi 3 persona

5. A ka nevoje per restaurant afer shtepizave?

…Po
…Jo

6. A ka nevoje per ndertesa tjera sherbyese?

…Po
…Jo
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Figura 18. Nevoja per hapesira rekreuese ( burimi: hulumtimi)

Në pyetjen se ‘A ka komuna e Istogut hapesira per pushim ,sport dhe rekreim?’ 25 nga
qytetarët e intervistuar janë përgjigjur me “po” dhe 10 prej tyre me “jo”. Nga pergjigjet e
qytetareve mund te nxjerrim si perfundim se qyteti i Istogut ka hapesira te mjaftueshme ,por
nevojitet rregullimi dhe planifikimi me i mire i ketyre hapesirave.
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Figura 19. Modeli i ndërtesave ( burimi: hulumtimi)

Në pyetjen se ‘Cili eshte modeli i preferuar i ndertesave per pushim?’ 30 nga qytetarët e
intervistuar janë përgjigjur me llojin e modelit shtëpizë dhe 5 prej tyre me modelin hotel.Nga
pergjigjet e qytetareve mund te nxjerrim si perfundim se modeli i cili do te projektohet jane
shtepizat.
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Figura 20. Lloji i shtëpizave ( burimi: hulumtimi)

Në pyetjen se ‘Cfare lloji te shtepizave preferoni?’ 21 nga qytetarët e intervistuar janë
përgjigjur me llojin e modelit shtëpizë verimi, 10 nga qytetarët me llojin e modelit kabine
pushimi dhe 4 prej tyre me modelin e villes. Nga pergjigjet e dhena, marim parasysh
kerkesen per ndertimin e shtepizave.
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Figura 21. Permbajtja e shtëpizes ( burimi: hulumtimi)

Në pyetjen se ‘Deri ne sa persona preferoni te permbaje nje shtepize?’ 15 nga qytetarët e
intervistuar janë përgjigjur qe shtëpiza te projektohet per 2 persona, 20 nga qytetarët jane
pergjigjur qe shtepiza te permbaje me shume se 2 persona, pra te jete shtepize familjare. Nga
pergjigjet si perfundim marim ndertimet e te dy tipeve.
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Figura 22. Nevoja per restaurant ( burimi: hulumtimi)

Në pyetjen se ‘A ka nevoje per restaurant afer shtepizave?’ 30 nga qytetarët e intervistuar
janë përgjigjur me “po” dhe 5 prej tyre me “jo”. Nga pergjigjet e mara nga qytetaret e
verejme mungesen per nje restaurant afer shtepizave.
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Figura 23. Nevoja per ndertesa sherbyese ( burimi: hulumtimi)

Në pyetjen se ‘A ka nevoje per ndertesa tjera sherbyese?’ 29 nga qytetarët e intervistuar janë
përgjigjur me “po” dhe 6 prej tyre me “jo”. Nga pergjigjet e qytetareve per ndertesa
sherbyese mund te themi qe ka nevoje te planifikohenn dhe ndertohen prane shtepizave.
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3.4. Deklarimi i problemit
Për të bërë një hulumtim sa më të saktë dhe cilësorë duhet të njohim problemin me të cilin kemi
të bëjmë gjatë gjithë hulumtimit dhe për të cilin mundohemi të gjejmë zgjidhje me anë të
metodave të ndryshme hulumtuese. Për planifikimin e asaj zone rëndsi të madhe kanë analizat
me anë të të cilave kam arritur të identifikojë përparësit e mangësitë si dhe mundësitë për atë
zonë, si dhe të identifikojë problemet kryesore të cilat duhet të përmirësohen. Në mënyrë që
çdo informatë të jetë sa më reale dhe e drejtpërdrejtë metodë shumë efikase është metoda e
pyetësorit me anë të së cilës do arrijmë të marin opinione dhe informata për çdo problem dhe
për atë çka është e nevojshme për atë zone.

30

4. S.W.O.T ANALIZA
Tabela 2. Përparësitë dhe mangësitë (burimi: hulumtimi)
Përparësitë:

Mangësitë:

-Pozita e përshtatshme gjeografike;

-Mirëmbajtje jo e mirë e hapësirës;

-Largësia me trafikun dhe zhurmat;

-Parcella e lënë anash sa i përket ndërtimeve
turistike;

-Hapësirë e mjaftueshme për intervenime

-Mungesë e ndriçimit ;

-Ajri i pastër;

-Rruga e cila të shpie në parcellë jo e
shtruar;

-Gjelbërimi

-Qasja ekzistuese ne parcellë gjindet larg
lokacionit

-Lokacion në të cilin mund të zhvillohet
turizmi;

-Mos shfrytëzimi i duhur i hapësirave të
gjelbërta

-E përshtatshme për llojin e destinimit te
ndërtesës;

-Ka nevojë për pak intervenime në terren
(rrafshim i disa pjesëve)

-Vend turistik
-Shëtitorja afër lokacionit;
-Ndërtesa në distance të mjaftueshme nga
lokacioni;

4.1. Përmbledhje e SWOT analizës
S.W.O.T Analiza është analiza e cila na ndihmon të identifikojmë përparësitë dhe mangësitë.
Në zonën të cilën jam duke e analizuar si përparësi identifikohen pozita e përshtatshme
gjeografike duke na mundësuar që në një të ardhme ne të kemi hapësirë të mjaftueshme për të
projektuar.Kushtet klimatike ,ajri i pastër dhe gjelbërimi mundëson që kjo hapësirë të jetë e
përshtatshme për villa (shtëpiza).
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Rrethina urbane e cila është shumë e frekuentuar shton vlerën e kësaj hapësire duke pasur
parasysh që çdo ditë e më shumë po rritet turizimi ,ku si përparësi dhe si vlerë turistike është
edhe shetitorja në atë pjesë e cila e gjallëron më shumë pjesën e burimit.

5. DETYRA PROJEKTUESE
5.1. Përshkrimi teknik
Projektimi i shtepizave malore te pushimit duke respektuar rregullat urbanistike me
funksionet të cilat i nevojiten hapësirës do të jetë një mundësi shumë e mire për pushuesite
apo turistet të cilëve do ju krijohen kushte që ata të kalojne nje pushim sa me komod.
Qëllimi është që hapësira të shfrytëzohet në mënyrë sa më racionale, të ketë hapësira për
rekreim, pushim, sport , hapësira të gjelbruara.
Nga secila pjesë e këtij punimi do mundohemi të nxjerrim atë e cila na shërben për një
projektim sa më të saktë të ketyre shtepizave.
5.2. Zona e banimit
Lokacioni i përzgjedhur për planifikim është në qytetin e Istogut dhe kjo hapësirë përfshinë
gjithsej 12500 m2 . Kjo hapësirë është e mjaftueshme për shpërndarjen e funksioneve te
nevojshme. Së pari në këtë zonë bëhet ndarja e destinimit duke filluar që nga projektimi i
shëpizave, vendosjen e tyre ,llojin dhe madhesinë.
Sa i përket shtëpizave ato janë të ndara në dy tipe: tipi “A” dhe tipi “B”, ku njëra është për dy
persona ndërsa tjetra mbi 2 persona (familjare). Nga secili tip renditen nga 10 sosh prej tyre.
Ndarja e tyre është bërë duke analizuar frekuentimin e asaj zone , per arsye se çdo ditë e më
shumë po zhvillohet ajo rrethinë dhe nevoja për këtë planifikim do të jetë e nevojshme.
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Tipi “A” 10X

Tipi “B” 10X

Figura 24. Shtëpizat ( burimi: hulumtimi)

Si zonë ndërtimi janë ndarë 35% e sipëfaqes së përgjithshme, ku përpos shtëpizave hynë
edhe ndërtesat shërbyese si : restauranti ,marketet, barnatore(ndihma e pare) dhe
bankomatet.Pra, 35% të sipëfaqes totale (12500m2 )=4831.45m2 për ndertim.

5.3. Sipërfaqja për trafik
Sa i përket sipëfaqes së trafikut janë ndarë 20% e sipërfaqes totale, ku hynë planifikimi i
rrugëve dhe parkingjet. Pra, 20% të sipërfaqes totale (12500m2) =2500m2 të cilat
shfrytezohen per rregullimin e rrugeve ,parkingjeve etj.
5.3.1 Rrugët
Lokacioni në fjalë është në periferi te qytetit të Istogut ku rruga kryesore nuk vazhdon në
drejtimin e parcelës, mirëpo kemi rrugen sekondare e cila na dergon deri tek parcela.Rruga
ekzistuese nuk i plotëson standardet e rruges për shkak se ajo rrugë do të ketë qarkullim të
automjeteve ,këmbësorëve dhe çiklistëve. Rruga sekondare nuk është në gjendje të duhur, ajo
nuk e kanë gjerësin e duhur të korsive, nuk është e asfaltuar, është rrugë e dëmtuar dhe nuk e
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ka ramjen e duhur për të mundësuar kalimin e ujit në sistemet e ujërave duke mos penguar
mjetet në lëvizje gjatë reshjeve atmosferike. Pra tek pjesa e planifikimit të rrugës sekondare
së pari duhet të planifikohet gjerësia e rrugës dhe gjersia e mjaftueshme ku mjetet te
levizin.Rruga duhet të planifikohet vetëm me dy korsi pra një ardhje dhe një shkuarje. Korsit
mes vete ndahen vetëm me vija të cilat në të shumtën e rasteve është e plotë pasi që nuk
lejohet tejkalimi për të penguar dhe rrezikuar lëvizjen e qytetarëve në lagje.
Ramja duhet të planifikohet në dy anët e skajshme të rrugëve, afër me trafikun për
këmbësorë. Preferohet që pusetat për largimin e ujërave të shiut të jenë sa më funksionale në
mënyrë që të mos pengohet qarkullimi i veturave. Materializimi i rrugëve ka një rëndësi të
veqantë gjithashtu dhe preferohet që të gjitha rrugët të jenë të materializuar me asfalt.

Figura 25. Planifikimi dhe dimensionimi i rrugës ( burimi: hulumtimi)

5.3.2 Shtigjet për këmbësorë dhe biçikleta
Shtigjet për këmbësorë dhe biçikleta nuk ekzistojnë ne rrugen pranë parceles.
Trotuari standard i përshtatshem për ecjen e këmbësorëve është 1.20m. Në rrugët sekondare ky
trotuar duhet të vendoset përgjatë dy anëve duke u mundësuar qytetarëve të lëvizin lirshëm dhe
pa ndonjë vështirsi. Materializimi i trafikut për këmbësorë bëhet me kubëza prej betoni të cilat
mund të jenë të formave të ndryshme. Trafiku për këmbësorë duhet të planifikohet në një lartësi
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më të madhe se rruga diku rreth 20 cm. Arsyeja e ngritjes së trafikut për këmbësorë në një
lartësi më të madhe është siguria e këmbësorit gjatë lëvizjes.
Shtigjet për biçikleta janë nevojë shumë e rëndësishme për një planifikim të tillë duke pasur
parasysh se frekuentohet shumë nga çiklistet. Pra për planifikimin e këtyre shtigjeve duhet
filluar nga pjesa ku fillon rruga sekondare për në parcellë e deri në brendësi. Gjerësia
optimale për një shteg për biçikleta përgjatë magjistraleve dhe rrugëve sekondare është 1.50
m. Shtigjet për biçiklistë duhet të planifikohet në dy anët e rrugëve. Ramjet e shtigjeve për
biçikleta janë 3%. Shtigjet për biçikleta planifikohen të materializohen me asfalt me ngjyrë të
kuqe.

Figura 26. Shtigjet për këmbësorë ( burimi: hulumtimi)
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Figura 27. Shtigjet për biçikleta ( burimi: hulumtimi)
5.3.3 Parkingjet

Nevoja për parkingje është mjaftë e madhe për shkak se zona e planifikuar ka mungesë te
parkingjeve pothuajse nuk ka fare, andaj duhet trajtuar mire dhe saktë.
Parkingjet në këtë zonë i ndajmë të veçanta dhe të përgjithshme , ku të veçanta apo private
kemi parkingjet për secilen shtëpizë, ku gjithsej janë 20 parkingje , ndërsa parkingjet e
përgjithshme apo të ndara janë të vendosura në një pjesë ku nuk pengojne qarkullimin dhe janë
të ndara zonat tjera, ku gjithsej janë 51 parkingje.
Të gjitha parkingjet janë të vendosura në këndin 90 shkallë. Pra gjithsej kemi 71 parkingje.
Dimensionet e parkigjeve janë 5m x 2.5 m.
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Figura 28. Dimensionet e parkingjeve ( burimi: hulumtimi)

5.3.4 Ndriçimi publik dhe inventari
Ndriçimi publik është një ndër elementet shumë të rëndësishme në sipërfaqet për trafik.
Ndriçimi publik në zonën në fjalë nuk është i mjaftueshëm e sidomos brenda parceles. Gjatë
planifikimit të rrugëve, trafikut për këmbësorë dhe shtigjeve për biçikleta elementë që nuk
duhet shmangur është edhe ndriqimi.
Ndriçimi publik planifikohet të vendoset në çdo pjesë brenda zones së planifikuar.
Ndriçimi vendoset në lartësi 7-10 m. dhe largësia nga njëri trup ndriques në tjetrin varet nga
ndriçimi që lëshon drita led. por largësia optimale preferohet të jetë 15-30 m.
Trupat ndriçues planifikohen të vendosen para trafikut për këmbësorë në mënyrë që të
ndriçojnë edhe trafikun për këmbësorë, shtigjet për biçikleta dhe rrugën.
Inventari është element që kontribon në ngritjen e cilësisë dhe shfrytëzueshmërisë së
hapësirave. Në këtë zone nuk ekziston kështu që është e nevojshme planifikimi dhe vendosja e
tyre.
Tek inventari urban hyjnë:
-ulëset;
-shportat e mbeturinave;
-trupat ndriques;
-tabelat për emërtime;
-orët publike;
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-rrethojat dhe shumë elemente të tjera.
Që blloku urban të jetë sa më i pastër planifikohen që shportat për mbeturina të vendosen çdo
40 m në mënyrë që qytetarët të kenë sa më shumë mundësi për hudhjen e mbeturinave. Ulëset
planifikohen të vendosen në hapësira të gjelbëruara e poashtu në shtigje për ecje brenda
bllokut urban. Ulëset planifikohen të jenë të formës së njejtë të paisura edhe me mbështetëse
dhe sa më të rehatshme duke u mundësuar qytetarëve uljen dhe pushimin në to.

5.4 Hapësirat publike-rekreative (gjelbërimi)

Duke pasur parasysh gjendjen ekzistuese të parceles e cila është e pasur me gjelberim te larte
,atëherë është bërë planifkimi me i detajuar sa i perket ruajtjes se gjelberimit , keshtu 30% të
sipërfaqes totale ruhet gjelberimi ekzistues i cili rregullohet dhe merë formë të re. 30% i
sipëfaqes totale (12500m2) =3750m2 te cilat shfrytezohen per gjelberim.
Gjelbërimi i rregulluar dhe i planifikuar është ndarë ne tri grupe: gjelbërimi i lartë ,i mesëm
dhe i ulët.
Në hapësirat e gjelbëruara publike bënë pjesë planifikimi apo rregullimi i brezave mbrojtës
përgjatë rrugës, hapësira të gjelbëruara brenda bllokut urban, hapësira të gjelbëruara para
hyrjes së ndërtesave, parqe etj.
Planifikimi i brezit të gjelbërimit përgjatë rrugës paraqet mënyrën më të shpeshtë të mbrojtjes
së rrethinës nga ndotja me gazra dhe zhurmë.
Elementet gjelbëruese si lulishtet dhe pemët e ulëta planifikohen të vendosen si brez
gjelbërimi përgjatë rrugëve.Këto lloj pemësh planifikohen të kenë lartësinë 7m. Arsyeja e
kësaj lartësie është në mënyrë që të mos pengohen qytetarët apo biciklistat gjatë lëvizjes.
Distanca ndërmjet dy pemëve planifikohet të jetë 2.50m. Ky brez gjelbërimi do të ketë një rol
të rëndësishëm në pengimin e rrezeve direkte të diellit në lëvizje e qytetarëve.Në këtë
hapësirë planifikohen të vendosen shtigje për ecje, shtigje për biciklista, pushimore, e shumë
elemente tjera.

5.5 Hapësirat sociale-sheshi

Sheshet publike janë elemente të rëndësishëm të dizajnit të hapësirave me forma dhe madhësi
të ndryshme. Është mënyra e krijimit të një ambienti të mirë për ndërtesat.
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Sheshi është një zonë e përshtatur nga ndërtesat dhe një zonë e krijuar për të ekspozuar
ndërtesat e saj në avantazhin më të madh.
Sheshet veporojnë si një pikë qendrore për jetën shoqërore dhe kulturore në qytet. Mardhënia
unike midis zonës së hapur të sheshit, ndërtesave përreth dhe qiellit të hapur sipër krijon një
përvojë të mirëfilltë emocionale të krahasueshme me ndikimin e çdo vepre tjetër të artit.
Mund të konkludohet se sheshet janë pika qendrore në hartmin urban dhe janë një pjesë e
rëndësishme e artit në strukturën e çdo komuniteti.
Për më tepër, sheshet shërbejnë si sfera publike dhe mjedisi për ndërtesat përreth. Ato janë
vende ku njerëzit mund të takohen të shoqërohen dhe të kalojnë kohën e lirë.
Hartimi i sferës publike urbane përfshin dy dimensione: funksionalitetin dhe pamjen vizuale.
Funksionaliteti i referohet veprimtarive dhe shkallës së veprimtarive që i përshtaten këtij
vendi. Nga ana tjetër pamja vizuale ka të bëjë më formën, imazhin dhe estetikën.
Si hapësirë e nevojshme për një zone turistike atëherë janë ndarë 15% e sipërfaqes totale per
tu shfrytëzuar si shesh apo hapësirë sociale per vizitorët. Pra, 15% i siperfaqes totale
(12500m2)= 1875m2 te cilat shfryetezohen per rregullimin e sheshit apo hapesirave publike.
Hapësirat publike i ndajmë në tri grupmosha , ku secila prej tyre e ka funksionin adekuat ,
duke filluar nga femijet e deri tek te moshuarit.

Figura 29 Ndarja e aktiviteteve ( burimi: hulumtimi)

Si hapësirë të përbashkët kemi një sipërfaqe prej 280m2 ku të gjitha grupmoshat mund të
takohen dhe të kalojnë kohën e lirë së bashku pa dallime.
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6.KONKLUZION
Tema e shqyrtuar në këtë punim është “Bllok urban i zonës turistike”, temë kjo e cila u punua
me qëllim të gjetjes së një zgjidhje sa më të mirë dhe të përshtatshme për qytetin dhe
rrethinën. Hulumtimi u zhvillua duke parë zhvillimin e turizmit ne rrethine, duke mbledhur të
dhëna nga literuatura të ndryshme për të caktuar normat e nevojshme për zhvillimin e një
blloku të mirëfillt urban i cili ka për qëllim shfrytëzimin adekuat per destinimin e caktuar.
Në këtë hulumtim janë kryer analizat e lokacionit me të cilat kam arritur të identifikojë
përparësitë, mangësitë, mundësitë dhe rreziqet e mundshme në këtë lokacion, gjë e cila më ka
ndihmuar në caktimin e hapësirave te nevojshme, si dhe caktimin e destinimit sa më të saktë
të faktorëve të tjerë.
Si metodë hulumtuese kam zgjedhur metoden kuantitative – pyetësorë me qytetarët të cilët u
janë përgjigjur 6 pyetjeve primare per zhvillimin turistik. Prej pëgjigjeve të mara unë kam
vazhduar me klasifikimin e kërkesave të tyre dhe shqyrtimin e mundësive për të plotësuar të
gjitha nevojat të cilat ata i kanë. Planifikimi është zhvilluar në bazë të zhvillimit turistik tani
dhe në të ardhmen.
Ky bllok urban përmban ndertesa banuese te përkohshme si shtëpizat dhe ndërtesat tjera
shërbyese, zhvillimin e trafikut adekuat, ruajtjen dhe rregullimin e gjelbërimit ekzistues,
hapësirave rekreative si; sporti , sheshet, kendi i lojerave etj.
Me planifikimin e këtij blloku urban-turistik është arritur përmbushja e të gjitha kërkesave të
banorëve dhe turistëve dhe elementeve të nevojshme për ta, duke u mundësuar që të kalojnë
një kohë sa më të sigurtë dhe të rehatshme.
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